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ABSTRAKTI
Hapësira e parë eduaktive të cilën e kontaktojmë ende pa u formësuar mirë padyshim se
është kopshti i fëmijëve. Aty fillojmë hapat e parë të zhvillimit edukativ prandaj kam
ndjerë të nevojshme analizën e një hapësire të tillë arkitektonike. Në bazë të analizave
rezultoi të jetë i nevojshëm një ndërtim i tillë që do të plotësonte nevojat e fëmijëve dhe
dëshirat e prindërve për një hapësirë të sigurtë që reflekton ngrohtësinë dhe është në
funksion të argëtimit dhe të zhvillimit adekuat në bazë të moshës së fëmijëve.
Qëllimi im ishte të ofroja afërsi mes fëmijëve dhe hapësirës ku ata do të kalonin pjesën
më të madhe të kohës. Për realizimin e një hapësire të tillë më kanë ndihmuar analizat e
popullsisë të cilat rezultojnë të jenë në rritje, pra nataliteti i shtuar si dhe edukimi i
mirëfilltë që në hapat e parë të krijimit të tyre si individ. Sigurisht se një krijim i tillë ka
kërkuar edhe hapësirë adekuate, ku siq e dimë në qytetin tonë të betunuar mungon
dukshëm, andaj krijimi i një hapësire të tillë që kërkon edhe hapësirë për lojë ka qenë
vërtet sfiduese.Kur projektojmë për fëmijët duhet të mendojmë si ata, thjeshtë të
komunikojmë me gjuhën e tyre, andaj kam përdorur filozofinë e kuptimit të ngjyrave,që
për fëmijët janë mjeti i tyre i shprehjes.
Jam nisur nga parimi se krijimi i artistit duhet të flas vet, çfarëdo qoftë ajo piktur apo
skulpturë, një objekt arkitektonik nuk duhet të krijojë pengesë në hapësirën në të cilën
ndodhet por të krijoj bindjen dhe të mishërohet sikur të ishte krijuar bashkë me tokën.
Vetë forma e objektit duhet krijojë afërsi dhe ngrohtësi për qëllimin pse është krijuar. .
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KREU I
1.HYRJA
Fjala arkitekturë në kuptimin e gjerë të saj është zanati i parë, arti i parë. Duke u nisur
nga kjo projektimi nuk është thjeshtë përmbushje e funksionit është shumë më tepër se
aq. Ajo që e dallon projektimin nga ndërtimi është harmonia element ky i domosdoshëm
për të krijuar afërsi me veprën e realizuar.
“Harmonia arrihet me proporcion dhe raportet e masave,ngjyrën dhe dritën këto
raporte të harmonizuara janë arkitektura”-thënie e Le Corbusier. Kjo thënie ka qenë si
pikënisje për realizimin e projektit “Kopsht i fëmijëve” fillet e të cilit janë të
kahmotshme që nga shekulli XVIII. I pari që përdori termin ishte Friedrich Frobel
ndikimi i te cilit ishte i madh në fushën e edukimit dhe dha fryte në mbarë botën.
Përdorimin e termit e bëri në mënyrë metaforike “Vendi ku fëmijët mund të rriten në
mënyrë

natyrale”.

Duke njohur elemente të tilla nuk mjafton të krijojmë arkitekturë e cila nuk “flet” ajo
duhet të ngjallë emocion ashtu siq ngjall poezia,mirëpo kjo në arkitekturë arrihet përmes
ngjyrave,proporcioneve,harmonisë dhe elementeve të tjera arkitektonike.
Duke dashur një realizim funksional e të duhur kërkohet thjeshtësia poetike në
arkitekturë, e cila arrihet në një koncentrim shumë të disiplinuar të materialit dhe
formës,duke i lidhur këto arrihet një qartësi e ideve të cilat tek vrojtuesi zgjojnë
emocione individuale.
Forma e cila lind nga një koncept fillestar,forma gjeometrike të qarta të cilat ngjallin
emocion, si dhe flasin përmes kuptimit të ngjyrës.Pikërisht këto forma të rregullta
gjeometrike dhe tendenca e përdorimit të ngjyrave intensive të kthen në kohë tek
periudha postmoderniste në arkitekturë, periudha e cila shfaqë një temë të caktuar të
cilën e shpreh tek të tjerët përmes elementeve arkitektonike.
Vlenë të kujtohet thënia e Bruno Zevi- “Arkitekturë është kur preket thelbi i saj”.
duke u pajtuar me mendimin e tij se ajo që është krijuar ka kuptim, nuk janë thjesht
mure por mund të lexohet gjithçka e krijuar, secila ngjyrë e krijuar ka domethënie dhe
nuk është thjeshtë mbulim i një muri të bardhë.

Një kopsht i fëmijëve nuk është një ndërtesë, ajo është shumë më tepër, mund të
krahasohet me shtëpinë nga e cila mbushemi me rehati dhe jemi të lirë të shprehemi për
atë që ndjejmë. Andaj pë të krijuar diçka të tillë duhet ti kuptosh, të zhytesh, të
fantazosh dhe të mendosh për të gjitha elementet që ndihmojnë në rritjen dhe edukimin
e tyre njëkohësisht. Nuk janë muret rrethuese me ngjyra ato të vetmet që plotësojnë
gjithçka, është oborii apo hapësira e lojës “ajka” për të cilën ata kanë nevoj është
periudha që mbetet në kujtesë përgjithmonë.

KREU II
2. HISTORIKU I KRIJIMIT TË ÇERDHEVE PËR FËMIJË [1]
Çerdhja është program klasor për fëmijët e moshës 3-7 vjet. Egzistojnë programe
gjysmë ditore dhe tërë ditore varësisht nga mundëia e sistemit shkollor. Për shumicën e
fëmijëve ky është hapi i parë përball zhvillimit të aftësive në grup në rrethin pa
asistencën e prindërve.Shumë çerdhe si objektivë e kanë mësimin e aftësive
sociale,vetëbesimin dhe zhvillimin e mundësive akademike të fëmijëve.
Çerdhja e parë në botë është krijuar nga Friedrich Froebel. Friedrich Froebel është
quajtur “Baba I çerdhes” sepse krijoi çerdhën e parë në Gjërmani në vitin 1837.Teoritë
dhe praktikat e tij të krijuara për çerdhën ende përdoren.Idetë e tija kanë qenë që fëmijët
kanë nevojë të mësojnë përmes lojës. Çerdhja duhet të jetë vendi ku fëmijët rriten dhe
mësojnë së bashku.
Friedrich Froebel shkroi librin duke u bazuar në teoritë dhe praktikat e tij për mjedisin
në kopshtë. Libri është anashkaluar nga komuniteti gjerman, sepse nuk kanë besuar se
fëmijët kanë nevojë të mësojnë përmes lojës. Ata menduan se teoritë e tija janë të egra.
Çerdhja e parë qe krijuar për fëmijët e varfur dhe atyre me nevoja të veqanta.
Sipas Cremin-it “Many nurseries at this time would coincide with the kindergartens
which were run by the philanthropically minded women in order to serve the families of
the poor” ( Shumë qendra në atë kohë përngjajnë me kopshte të cilat udhëhiqeshin nga
dadot me qëllim të shërbimit të familjeve të varfëra).
Në vitin 1872 çerdhet fitojnë mbështetjen nga Asociacioni për Edukim Nacional i cili në
vitin 1884 themeloi departamentin e udhëheqjes së çerdheve.Me përpjektet e shumë
njerëzve çerdhet kanë funksionuar nëpër shumë shkolla private dhe publike.

KREU III
3. ANALIZA E LOKACIONIT
3.1KOSOVA NË KONTEKSTIN E GJERË GJEOGRAFIKË [2]
Kosova

është

në

qendër

të

Siujdhesës Ballkanike.Është vend
që nuk ka dalje në det, me reliev të
larmishëm dhe zë një sipërfaqe prej
10.887km².
Me reliev kryesisht të trajtë të
pellgut

lumor.Kosova

është

gjeografikisht e ndarë në dy rrafshe
parësore,atë të Kosovës në lindje
dhe atë të Dukagjinit në perëndim.
Harta 1.Kosova në konteksin Evropian

Lartësia mbi nivelin e detit në rrafshe luhatet
prej 400-700m,ndërsa pika më e ulët prej
297m

ndodhet

në

Vërmicë

në

kufi

Shqipërinë.Dy rrafshet janë të ndara dhe të
rrethuara me vargmale të theksuara në lartësi
prej 2.000-2.500m;pika më e lartë Gjeravica
arrin në2.656m.Lartësia mesatare mbi nivelin
e detit është 811m.Nëntoka e Kosovës njihet
për rezervat e mineraleve të rëndësishme
si:qymyri,linjiti,nikeli,plumbi,zinku,magnezi,
Harta 2.Kosova në konteksin Ballkanik

kaolini,kromi,alumini,ari,argjendi,bakri, etj.

Klima e Kosovës e ndikuar nga rrymat ajrore kontinentale,përkufizohet nga dimër i
ftohtë me reshje të rënda bore, si dhe vjeshtë e verë të nxehtë e të thatë.Njëherësh në
vise dhe lartësi të ndryshme mbi nivelin e detit vërehen ndikim mesdhetare dhe alpine.
Ndonëse Kosova është një prej vendeve më të varfëra me ujëra në Evropë,hidrografia e
Kosovës shënon disa lumenj të rëndësishëm që derdhen në të gjitha detet e rajonit.Drini
I Bardhë është lumi më i gjatë m 122km, i cili bashkohet me Drinin e Zi në Shqipëri dhe
bashkë derdhen në Detin Adriatik; Sitnica,Lumbardhi i Pejës,Morava e Binçës,

Lepenci, Ereniku, Ibri dhe Lumbard
hi i Prizrenit janë lumenjtë e tjerë të
përmendur. Ndërkaq, rezervuarët
artificialë të Gazivodës,Radoniqit,
Batllavës dhe Badovcit llogariten si
liqenet kryesore të vendit.
Janë 52 zona të mbrojtura në Kosovë
që kapin sipërfaqen prej 46.274
hektarë; prej tyre numërohen një
park kombëtar( 39.000ha ), 35
monumente natyrore( 4.868ha ), dy
sipërfaqe të
Harta 3.Harta e Kosovës dhe Komuna e Prishtinës
mbrojtura ( 1.681ha ), si dhe 11 zona natyrore( 698ha ).Pavarësisht rrezikut që iu
kanoset,pyjet e pasura me bung, ah, qarr e lis përbëjnë një pjesë të rëndësishme të botës
bimore së bashku me kullosat. Prej bimëve të tjera janë të përhapura dardha e egër,
murrizi, thana, trëndafili I egër, dëllinja dhe ulza. Ndërkaq, zonat kodrinore-malore janë
më të pasura me lloje kafshësh si: iriqi lindor, miu, kaprrolli, derri I egër, dreri dhe
lepuri, kurse nga shpendët korbi I murrmë, laraska, shtura, harabeli fushor, etj.

3.2 HISTORIA E QYTETIT TË PRISHTINËS [3] [4]

Harta 4. Harta e qytetit të Prishtinës
Prishtina është kryeqyteti dhe qyteti më i madhë i Kosovës. Së bashku me rrethinën ka
mbi 400.000 mijë banorë. Është qendër administrative, ekonomike dhe kulturore e
Kosovës. Regjioni i Prishtinës ka histori të vjetër. Prishtina me këtë emër përmendet në
mesjetë, mirëpo gjurmët e vendbanimeve arkeologjike rreth asaj shtrihen që nga neoliti.
Në pjesën juglindore të qytetit janë zbuluar gërmadhat e Ulpianës si qendër e provincës
Ilirjane të Dardanisë. Ulpiana është zbuluar në shekullin e dytë gjatë sundimit të
perandorit Trajan dhe është rindërtuar në shekullin e gjashtë gjatë sundimit
Justinian.Duke u bazuar në shënimet e monumenteve nga Ulpiana del se ka qenë njëra
ndër qytetet më të bukura Ilire dhe është njohur si “Ulpiana Splendissima”. Janë zbuluar
numër i madh i artikujve si: monedha, qeramika, armë, stoli të cilat janë të ekspozuara
në Museun Historikë të Kosovës në Prishtinë.
Në mesjetë qyteti i shkatërruar i Ulpianës nga barbarët braktiset dhe krijohet një qytet i
ri i Prishtinës. Në shekullin XIV dhe XV Prishtina zhvillohet si qendër tregtare sidomos
me metale fisnikeNën sundimin ottoman në regjion ka qenë qendër administrative dhe
për një kohë ka qenë si qendër e Vilajet të Kosovës. Gjatë mesit të shekullit XIX
Prishtina ka qenë e njoftur me panairet e saja me shumë llojshmëri të punimeve
artizanale,punime qeramike,bakrit,punimeve të dorës, etj.
Prishtina bëhet kryeqytet i Kosovës pas Luftës së Dytë Botërore. Gjatë asaj periudhe
Prishtina e ka mbajtur pamjen e një qyteti oriental, mirëpo modernizimi intenziv i
Prishtinës gjatë Jugosllavisë Socialiste është udhëhequr për ndyshim komplet të
strukturës dhe pamjes së qytetit deri në shkatërimin e pjesës së vjetër të çarshisë dhe
ndërtesave të shekullit XVIII-XIX për ti zëvendësuar me të reja.
Rrugët e vjetra të ngushta me kalldërm dhe shtëpitë e ulëta nga balta janë zëvendësuar
me ndërtesa moderne,rrugë të gjëra dhe ndërtesa publike atraktive si: Ndërtesa e
Kuvendit, Radio Stacioni dhe Televisioni i Prishtinës, Ndërtesa e Shtypit,Libraria
Universitare, etj.
Prishtina është qendër e rëndësishme e edukimit të lartë.Universiteti i Prishtinës është
krijuar në vitin 1970.Në Prishtinë gjinden edhe Akademia e Shkencave dhe Arteve të
Kosovës, Instituti i Albanologjisë dhe ai i Historisës.
Lokalitetet më të njohura në Prishtinë janë: Kurrizi, Dardania dhe Qafa me shumë
dyqane dhe kafeteri.Lagjet e reja në ndërtim janë:‘Arbëria’,‘Mati’ dhe ‘Prishtina e Re’.

3.3ANALIZA E SITUATËS URBANE [5]

Harta 4.Vendodhja e çerdheve publike në qytetin e Prishtinës

Fig.1 Lagjja’ Arbëria 3’ në kontekst të qytetit të Prishtinës

Lagjja ‘Arbëria 3’, gjendet në pjesën perëndimore të qytetit të Prishtinës . Kufizohet me
hekurudhën Prishtinë –Beograd në pjesën juglindore, me rrugën nacionale Shkup‐
Mitrovicë në pjesën jugperëndimore, zonën e banimit të ultë dhe KFOR‐in në atë
verilindore dhe zonën e përzier e destinuar si zonë ekonomike në pjesën
veriperëndimore.
Lagjja shtrihet në një terren të pjerrët kodrinor me orientim të volitshëm të kthyer kah
panorama e qytetit. Ka lidhje të mira fizike me zonat përreth dhe përmes arteries
kryesore të saj (rrugës ‘‘Ahmet Krasniqi” ) vazhdon të mbetet një nga lidhjet e shpejta
me qendrën e qytetit.
Lagja ka filluar të zhvillohet qysh nga vitet e 70‐ta në mënyrë të fragmentuar dhe të
ngadalshme . Zhvillimi ka ndodhur kryesisht në pjesën e sipërme me funksion‐ banim i
ultë.Zhvillimi më I hovshëm ka ndodhur pas vitit 2005, kur është përfunduar Plani
Rregullues Urban,kryesisht në zonën e poshtme ku është paraparë banim kolektiv. Në
këtë zonë ,deri në kohën kur është duke u bërë rishikimi I planit (2013) janë realizaur 5
blloqe.
3.3.1 ELEMENTET FIZIKE DHE HAPËSINORE
Lagjja ‘Arbëria 3’ karakterizohet me katër tërësi hapësinore të cilat dallojnë në mes veti
për nga mënyra e shfrytëzimit të tokës: tërësia 1-e cila përbëhet nga banimi I mesëm
dhe i lartë;tërësia 2-e cila përbëhet nga banimi i ultë;tërësia 3-në të cilën kemi përzierje
përmbajtjesh dhe janë të vendosura pothuajse të gjitha përmbajtjet jobanimore dhe
tërësia 4-që kryesisht është sipërfaqe e lire.
Për të pasur një informatë më të përgjithshme lidhur me elementet të cilat e sajonë këtë
zone është prezantuar organizimi hapësinor i zonës.
Struktura e ndërtuar
karakterizohet me dy lloje
dendësisë banimit të cilat janë të
ndara qartë në dy tërësi
hapësinore.Të dy tërësitë
shtrihen përgjatë arteries
kryesore të zones-rruga”Ahmet
Fig.2 Shpërndarja e strukturave të ndërtuara

Krasniqi”.Pjesa e sipërme
karakterizohet me dendësi të ulët
banimi ,ndërsa pjesa e poshtme
me dendësi më të lartë banimi.

Rrjeti rrugor është krijuar si rezultat i
morfologjisë së terrenit por edhe të
funskioneve.Arteria kryesore e cila kalon
në mes të lokacionit bënë lidhjen më të
shpejtë me qendrën e qytetit,ndërsa
rrugët kufizuese në pjesën
veriperëndimore dhe juglindore janë
rrugë kryesore që lidhin qytetin e
Fig.3 Rrjeti rrugor

Prishtinës dhe qytetet tjera.

‘Arbëria 3’,meqë është një zone në
zhvillim e sipër,karakterizohet me
sipërfaqe të mëdha të lira.Këto sipërfaqe
karakterizohen me gjelbërim kryesisht
të ulë.Në kuadër të këtyre sipërfaqeve
bëjnë pjesë edhe gjelbërimi në kuadër të
shtëpive të banimit.
Fig.4 Sipërfaqet e lira

3.3.2 SHFRYTËZIMI I TOKËS
Zona për ndryshim dhe plotësim të planit përfshinë sipërfaqen prej 87 ha prej të cilave
32.74 ha apo 37.63 % janë tokë e ndërtuar dhe 44.18 ha apo 50.78 % tokë e pandërtuar.
Pjesa më e madhe kësaj zone është hapësirë e lirë 32.11 ha apo 36.91 %. Pjesa e banimi
të mesëm/lartë dhe të ultë zë një siparfaqe të konsiderueshme të lagjes me rreth 11.07 ha
apo 12.72 % banim të mesëm dhe të lartë dhe 7.35 ha apo 8.45 % banim të ultë.
Shfrytëzimi i tokës është kategorizuar në këto sipërfaqe :
• Sipërfaqe e ndërtuar
• Sipërfaqe e lirë publike
• Sipërfaqe për qarkullim

Tabela 1.Sipërfaqja e ndërtuar dhe e pandërtuar
Sipërfaqja e ndërtuar përkufizohet si hapësirë në të cilën lejohet ndërtimi brenda
rregullave të përcaktuara. Shfrytëzimi dominues I tokës së ndërtuar është banim
individual dhe banimi i përzier I mesëm dhe I lartë. Ky destinim përfshinë 18.42 ha apo
21.17 % të tokës së ndërtuar.

Fig.5a)Shfrytëzimi i tokës-gjendja egzistuese;b)Shfrytëzimi i tokës-propozimi sipas
PRRU Arbëria 3 Ref.no.L-01-81/04
Koncepti zhvillimor urban sipas PRRU ‘Arbëria 3’, siguron zona të reja banimi dhe
zona të dendura mikse. Përmbajtjet e reja të infrastrukturës teknike dhe të
infrastrukturës sociale si:institucionet parashkollore dhe shkollat, janë të integruara në
sistemin e parqeve, qendrat e mjekësisë familjare dhe shërbimet tjera të komunitetit,
përfshirë hapësirat e reja për zhvillim të ekonomisë së vogël dhe të mesme, janë edhe në
funksion për zonën fqinje Arbëria 2. Në këtë mënyrë përmes këtij propozimi është
tentuar të krijohet një barazpeshë në mes të zonave të ndërtuara dhe atyre të lira,të
hartuara mbi parimin e depërtimit të gjelbërimit në zonat e banimit.

Lagjja ‘Arbëria 3’ është ndarë në 6
tërësi urbane: Fshati i Arbërisë,
Qendra, Veranda e Prishtinës,
Parku

i

Prishtinës,Prereia

dhe

Varrezat.

Fig.6 Tërësitë urbane-bazuar në PRRU ’Arbëria 3’
Ref.no.L-01-81/04

3.3.3 DEMOGRAFIA
Numri i banorëve sipas PRRU-së është 18.000banorë.Ky numër ka rezultuar nga
parametrat për dendësi urbane konform kushteve të përcaktuara me PS ZHUP 20042020 dhe normativave të aplikueshme për PRRU,ku numri mesatar I anëtarëve të
familjes është 4.5banorë ndërsa sipërfaqja e banimit për persona është 25m².Dendësia
brutto e banimit për zonën e epërme “zona urbane” me max.P+4 është 190ban/ha në
sipërfaqe prej 44.5 ha,ndërsa për zonën e poshtme “zona mikes urbane” max.P+6 është
240ban/ha në sipërfaqen prej 39.5 ha.

Tabela 2.Dendësia urbane dhe numri i projektuar i banorëve sipas PRRU Arbëria 3
Në bazë të llogaritjeve,në të cilat janë marrë për bazë numri I shtëpive individuale
ekzistuese (195 shtëpi) dhe numri I njësive të banueshme në ndërtesat kolektive(895
njësi

banimi),rrjedh

se

në

lagjen

‘Arbëria

3’

momentalisht

5500banorë.Numri I anëtarëve për familje është marrë 5 anëtarë/famijle.

jetojnë

afër

3.3.4 ARSIMI
Aktualisht në lagjen ‘Arbëria 3’nuk ka përmbajte arsimore. Ekziston vetëm një qerdhe
private në kuadër të një ndërtese shumë funksionale ku ndodhin edhe aktivitet tjera si
psh.kurse, e cila nuk i plotëson kushtet. Gjithashtu problem konsiderohet edhe mungesa
e shkollës fillore e cila përbën edhe një rrezik për fëmijët, meqë ata duhet kaluar
hekurudhën për të vijuar mësimin në shkollën më të afërt të mundshme - shkolla
” Meto Bajraktari”.
Sa i përket PRRU‐së, një nga problemet është mospërcaktimi I pozitave të insitucioneve
arsimore. PRRU I paraqet ato si të shprëndara bashkë më përmbajtet tjera publike si :
kulturë, shëndetësi, tregëti dhe shërbime publike.
Llogaritja e numrit të ndërtesave shkollore është bërë bazuar në numrin e
banorëve(18000ban):
•ARSIMI

PARASHKOLLOR

‐

është

përvetësuar

standardi

480‐600

ban/

1çerdhe/kopshte
• ARSIMI PARAFILLOR/ FILLOR/ I MESËM I ULËT ‐ 4000‐4500 ban/ 1 SHFMU
• ARSIMI I MESËM I LARTË ‐ Shkollë e mesme e lartë, 18000 ban/ 1 SHML

Në bazë të këyrë llogaritjeve rrjedh se në lagjen Arbëria 3 janë paraparë gjithshej: 6
çerdhe/kopshte, 5 shkolla fillore dhe të mesme të ulta si dhe 2 shkolla të mesme të larta.
Këto institucione janë paraprë të shtrihen në një sipërfaqe prej 6.9 ha (duke iu referuar
parametrave:0.3 ha /qerdhekopsht; 1.0 ha/ SHFMU; 0.6 ha/SHML).
Sipas MASHT‐it , standardet për ndërtesa arsimore janë:

INSTITUCIONET PARASHKOLLORE
• 2000‐2500 banorë për 1 çerdhe/kopsht
• Distance: 400 m për dendësi 80‐100 ban/ha dhe 600 m për dendësi 40‐60 ban/ha.
• Sipërfaqja e ngastrës 0.25‐0.3 ha ( apo 25 m2/fëmijë)
• Sipërfaqja brutto e ndërtesës 4.5‐6.5 m2/ fëmijë
• Ndërtesa për 120 fëmijë.
INSTITUCIONET ARSIMORE‐ FILLOR
• 4000 banorë për 1 shkollë fillore

• 1 bashkësi lokale - 1 shkollë fillore
• Distance 500‐800m, varësisht nga dendësia banimore
• Sipërfaqja e ngastrës 1‐2 ha
• Hapësira e nevojshme shkollore 3‐5 m2/nxënës.

INSTITUCIONET ARSIMORE‐ E MESME
• 8000‐16000 banorë
• Distance shkollë‐shtëpi 1000‐1500 m varësisht nga dendësia e ndërtimit të qytetit
• Sipërfaqja e ngastrës 4‐6 ha
• Numri inxënësve 500‐750

Fig.7 a)Gjendja egzistuese-çerdhja private; b)zona e paraparë për shërbime publike
sipas PRRU ‘Arbëria 3’ Ref.no.L-01-81/04

3.3.5 TRAFIKU

Lagja Arbëria 3 në pjesën jugperëndimore kufizohet me magjistralën Shkup‐Mitrovicë
(M2) ndërsa në pjesën juglinore me hekurudhën Prishtinë‐Beograd përgjatë së cilës
kalon rruga “Tirana” e cila është pjesë e unazës së brendshme të qytetit të Prishtinës.Të
gjitha rrugët tjera që e përbëjnë lokacionin nuk janë të kategorizuara. Rruga “Ahmet
Krasniqi” e cila kalon në mes të lokacionit paraqet rrugen kryesore të lagjes. Kjo rrugë
shërben edhe si lidhje e shpejtë e nga magjistralja M2 me qendrën e qytetit.
Qasja nga magjitralja Prishtinë‐Mitrovicë bëhet përmes dy kyçjeve. Ajo e fundit krijon
mundësinë e ndërlidhjes përmes udhqkryqit me zonën fqinje (KFOR‐it) e cila sipas
PSZHUP është paraparë si zonë për rizhvillim.Ndonëse rrjeti rrugor nuk është në tërësi I
realizuar sipas planeve megjithatë është funksional për lagjen dhe në brendi të tij.
Problemet me qasje paraqiten tek zona e poshtme e lagjes respektivisht ne raport me
hekurudhën.

Fig.8 a)Rrjeti rrugor-sipas PRRU ‘Arbëria 3’ Ref.no.L-01-81/04; b)mbishtresimi I
rrjetit rrugor ekzistues dhe rrjetit të propozuar sipas PRRU ‘Arbëria 3’Ref.no.L-0181/04

KREU IV
4. KONCEPTI

Fig. 9 Koncepti

Fig.10 Hapësirat funskisonale

Fig.11 Forma e hapësirave dhe sipërfaqja m²

Fig.12 Propozimi për fasada

Fig.13 Vendosja e objektit

Fig.14 Konstruksioni i objektit

KREU V
5.ZHVILLIMI I NDËRTESËS

5.1 SITUACIONI I GJERË

Fig.15 Kushtet e rregullimit të lagjes ‘Arbëria 3’ [6]

5.2 PËRDHESA
Sipërfaqja e përdhesës është S=1485 m². Hyrja kryesore është nga fasada jugore e cila
është e theksuar, kurse hyrja ekonomike bëhet nga fasada lindore. Përdhesa përmban të
gjitha hapësirat si:klasat,garderobën e fëmijëve,tualet për fëmijë dhe ato të stafit,zyrja e
drejtorit,salla e edukatoreve,hapësira e mjekut dhe psikologes,hapësira e larjes dhe
tharrja e rrobave dhe kuzhina, por karakteristikë e saj është terreni që është formë
kasdade dhe komunikimi bëhet përmes shkallëve.Oborri ka një sipërfaqe prej
S=425m².Është një hapësirë e mjaftueshme për fëmijët ku mund të lozin.

Fig.16 Baza e përdhesës

5.3 KULMI
Kulmi përgjatë tërë ndërtesës është kulmë i rrafshtë, i cili nuk është i shfrytëzueshëm.
Përgjatë perimetrit të tij ndodhet atika, e cila ka një lartësi prej H=120cm.

Fig.17 Baza e kulmit

5.4 MATERIALET DHE KONSTRUKSIONI
Konstruksioni i ndërtesës është me shtylla nga beton arme në formë rrethore me
diametër d=25cm. Themeli është pllakë konstruktive nga beton armea.
Korridori është i mbështjellu nga qelqi,i cili mbahet nga shtyllat e çeliku.
Fasada është beton arme dhe është e përbërë nga pesë ngjyra:
• ngjyra e gjelbërt;
• ngjyra e verdhë;
• ngjyra e portokalltë;
• ngjyra e kuqe dhe
• ngjyra pembe.

Fig.18 Baza e themeleve

Fig.19 Prerjet

Fig.20 Fasadat

KREU VI
6.PËRFUNDIMI
Me projektimin e kopshtit të fëmijëve për lagjen ‘Arbëria 3’ mendoj se i kam ndihmuar
banorëve për zgjidhje sa ma të afërt dhe të sigurtë për fëmijët e tyre gjatë ditës.
Shpresoj se kjo ide e imja do të miret parasysh nga institucionet kompetente dhe do të
realizohet, pasiqë edhe unë jetoj në atë lagje dhe do të isha shumë krenare të shof
realizimin e saj.

KREU VII
7. BIBLOGRAFIA DHE REFERENCAT
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• Sarah Scott 2010 “Architecture for children”
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•Mark Dudek 2007 “Schools and Kindergartens”
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